








limited  in  scope.  Local  knowledge  and  habitat mapping  can  provide  additional  information  particularly  useful  in
assessing the absence or presence of a species or population.  In May 2015, we combined point counts,  local  inter‐





















a given  region, evaluate  the  spreading potential of  invasive  species, assess  the potential  impacts of  climate
change, and to identify and manage threatened species (Franklin & Miller 2009). Given the importance of spe‐
cies distribution maps, biologists are continually refining the techniques and statistical approaches used to gen‐




rate  information could  lead to  false‐negatives, areas not  included although they harbor the species, or  false‐











maps  with  false‐positives  they  may  erroneously
inflate a current species population estimates. How‐
ever, confirming that a species is absent from an area
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scientific effort occurs  in developed  regions close  to










(Snow  1982).  Between  the  months  of  March  and
June, male bellbirds display  in  exploded  leks where
males spend most of the daylight hours continuously
calling from a high calling post and continuously call
(Snow  1982).  Their  calls  are  reported  as  being  the
loudest of any living bird and can be easily heard for
over a kilometer (Snow 1982). Bellbirds are  listed as
Vulnerable  on  the  IUCN  red  list  due  to  their  small
population size, small range, and habitat destruction
of  their  limited  breeding  habitat  in  cloud  forests.
Being  a  charismatic  species  restricted  to  Central
America,  bellbirds  have  attracted  both  scientific
research  (e.g., Powell & Bjork 2004) and  large‐scale
ecotourism. However, virtually all research and ecot‐
ourism  is  restricted  to  a  few  sites  in  Panama  and
Costa Rica,  and  little  is  known  about other  popula‐
tions. Consequently,  inaccuracies  in our understand‐
ing  of  its  current  distribution  have  been  widely
discussed  (Sandoval  pers.  comm.).  Stiles  &  Skutch




dillera  de  Guanacaste  and  highest  mountains  of
Peninsula de Nicoya.”  Since  Stiles &  Skutch’s  (1989)
book was published, Powell & Bjork (2004) have eluci‐
dated the complex annual movements of Three‐wat‐
















data  from  citizen  science web‐based  resources,  and
4) determined the maximum percentage of potential






of  Three‐wattled  Bellbirds  in  their  reported  range
within  the Nicoya Mountains  (Guanacaste province;
10°08’52.26” N, 85°37’46.26” W; > 900 m a.s.l.) using
both point counts and  interviews with the  locals  liv‐
ing and working  in the area. Point counts were con‐
ducted  between  the  hours  of  06:30–17:00  h,  and
each  point  was  approximately  one  kilometer  apart
(Figure 2A). At each point, we surveyed for bellbirds
both visually and acoustically  for 20 minutes. Given
the  rough  and  steep  topography,  when  necessary,
the points were conducted by  two people, each  lis‐
tening and scanning opposing ridges and valleys.
To receive  input from  locals  living and working  in
the Nicoya Mountains, we conducted interviews with
willing households and individuals following a specific
protocol.  First,  participants  were  asked  to  listen  to
audio  recordings  of  three  bird  species with  distinct
and far‐carrying songs and to respond “yes” or “no” if
they had heard that call within or near their property.
The  three  calls  were  played  in  random  orders  and
consisted of 1)  the Long‐tailed Manakin  (Chiroxiphia
linearis), a bird that was heard consistently and con‐




All  audio  recordings  used  were  downloaded  from
www.xeno‐canto.org. 
If  respondents  said  “yes”  to  hearing  any  of  the
recorded bird songs, we would continue with follow‐




If participants  responded with  “yes”  for  all  the bird
calls and did not provide any additional  information,
their  responses were  categorized  as  “unreliable”.  In
multiple  instances, respondents said “no” to hearing
the  bellbird,  but  voluntarily  shared  that  they  knew
the bird and that the species used to be heard near




in  the past  (not within  the  last  five  years).  In  cases
where respondents said “yes” or “possibly”, but could
not provide any additional information on the follow‐
up  questions,  we  categorized  their  response  as  a
“yes” but noted that they were uncertain. At no time
during  the  interview  process,  did  we  reveal  to  the
participants  that  we  were  particularly  interested  in
the status of the bellbird.
We  also  took  advantage  of  a web‐based  citizen
science source, specifically eBird, to see when and  if
bellbirds  have  been  recorded  in  the  Nicoya  Moun‐
tains  (Sullivan  et  al.  2009).  First,  we  searched  the
database  for  Three‐wattled  Bellbird  sightings  and
searched the interactive map for any records made in
the  Nicoya  Mountains  or  the  immediate  vicinity.
Secondly, to further demonstrate that the birds were
never  recorded  from  the  area  vs  the  area  having
never been surveyed we searched two common resi‐












point  counts  (Figure  2A).  All  surveyed  households
reported hearing the manakin on or near their prop‐
erty,  while  12  out  of  the  26  households  reported
hearing  the  cuckoo  and  14  out  of  26  households
reported  hearing  the  bellbird  on  their  property
(Figure  3A).  Three  out  of  the  26  surveyed  house‐
holds  answered  ‘yes’  to  all  three without providing
additional feedback or comments. We counted these
households  as  unreliable.  Of  the  remaining  nine
households that reported hearing cuckoos, four indi‐
cated  that  they  were  uncertain  (Figure  3C).  Addi‐
tional  follow‐up questions  revealed  that  five of  the
households  mistook  the  cuckoo’s  call  for  that  of  a

















the  beach  community  of  Montezuma  between  the
years 2000–2016 and  took place during  the months
of  December–February  (eBird  2016).  Conversely,
searches  for  “Black  Vulture”  and  “Long‐tailed
Manakin”  produced  lists  from  all  over  the  Nicoya
Peninsula,  including  locations within  the  study  area
(eBird  2016).  These  lists  span  from  2001–2014  and
included the months of March and July (eBird 2016).
Aerial photographs (Figure 4) demonstrated that a
minimum  of  23%  of  the  land  indicated  as  bellbird

































Montezuma  region  of  the  Nicoya  Peninsula  in
December–February  (eBird  2016)  when  bellbirds
from the central Cordillera population are known to
frequent the Pacific coast (Powell & Bjork 2004). 
Our  household  surveys  produced  additional  evi‐
dence that a resident, breeding population of Three‐
wattled  Bellbirds  is  absent  from  the  Nicoya  Moun‐
tains.  The  only  positive  reports  were  from  respon‐
dents  that  stated  (1) bellbirds once occurred  in  the




Bjork  2004);  or  (3)  also  claimed  European  Cuckoos
were  present.  Those  individuals  that  claimed  that
they had recently heard both bellbirds and European
Cuckoos  were  unwilling  to  answer  additional  ques‐
tions about local birds and were unwilling to identify
the  species  giving  the  call.  We  considered  those
respondents  as  unreliable,  and  they  were  simply
responding in a manner they deemed polite or help‐
ful. Thus, except for those individuals that were unre‐
liable  because  they  reported  recently  hearing
European  Cuckoos  but  were  unable  to  identify  the
species,  the  local  consensus  coincides  with  Powell
and Bjork’s (2004) study on the movement of popula‐
tions  from  the Tilarán Cordillera and  that a  resident
population does not exist in the Nicoya Mountains.
Taken together, we feel that there is sufficient evi‐
dence  to  conclude  that  a  resident  population  of
Three‐wattled  Bellbird  does  not  exist  in  the Nicoya
Mountains  as  originally  reported  by  Stiles &  Skutch
(1989).  If a population did exist,  it was most  likely a
small  population  (Birdlife  International,  2012),  and
the  loss  of  this  population  would  bring  up  several





dispersers  (Snow  1982)  and,  with  its  absence,  the
regeneration of abandoned pastureland in the Nicoya







population  would  have  also  represented  the  only




tion  under  its  progressive  environmental  policies
could prove good insurance for the bellbird. Further‐
more, if a Nicoya Mountain population does not exist,
it  highlights  the  need  to  protect  habitat  for  known
populations, especially the areas of immediate threat
in Nicaragua’s Indio Maiz Biosphere reserve (Meyer &
Huete‐Pérez 2014).  It  is very possible  that a perma‐
nent resident population never existed  in the Nicoya
Mountains and that the birds that led Stiles & Skutch
(1989)  to  this  conclusion were  taking  advantage  of
aberrant conditions in the Nicoya Mountains to breed
or  avoiding  aberrant  conditions  in  their  traditional
breeding  sites.  If  this  is  the  case,  we  could  expect





of  the  IUCN‐classified  bellbird  range  in  the  Nicoya
Mountains  was  not  suitable.  In  this  context,  it  is
important to note that the Nicoya region experienced
intense  deforestation  during  the  1960–1980’s
(Arroyo‐Mora  et  al.  2005).  Several  homeowners
noted  that most  of  the mountains were  cleared  by
the  1980’s  when  the  Costa  Rican  government  pro‐
vided  financial  incentives  to  clear  native  forest  for
pasture.  More  recently,  not  only  has  Costa  Rica
become  less dependent economically on agriculture,
the government has provided  financial  incentives  to
plant  or  preserve  native  forests.  Thus,  even  though
the  aerial photographs  show  that  23% of  habitat  is
now pasture,  it was most  likely  a much higher per‐
centage several decades ago. It is possible that there
was  a  habitat  bottleneck  too  severe  for  a  putative
population to have survived, and this could have also
led  to  the past noted decline of  the Tilarán popula‐




that  bellbirds  breed  in  small  numbers  or  at  other
times of year  in  the Nicoya Mountains. However, by
bringing  four  pieces  of  information  together  (local
knowledge, point counts, citizen science via eBird and
aerial surveys), we argue that the weight of evidence
is  against  the  presence  of  a  breeding  population  in
the  Nicoya  Mountains.  We  encourage  the  involve‐
ment of multiple datasets and a weight‐of‐evidence
approach  to  assessment  of  animal  distributions  for
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ervation of  forest  cover:  lessons  from  contrasting public‐
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